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ABSTRAKTI
Analizimi i veglave të ASP për krijimin e web aplikacioneve përfshin krijimin e web
aplikacioneve, ku mund të zgjedhim vet ne cillen gjuhë mundëm ta programojn.ASP bënë
ne pjesen e Microsoft programming platform e cilla përkrah disa gjuhë programuse të cillat
mundësojn krijimin e web aplikacioneve dhe po ashtu edhe softureve të ndryshum.
ASP dhe veglat e saj mundën të kenë disa mangësi . Por ka edhe një numër të benefiteve që
për krijimin e web aplikacioneve . Përmes kerkimin hulumtimit dhe

duke perdorur

Internetit dhe komunikimit, nje web aplikacion mund të krijohet më lehtë dhe mundët të
depertoj në tregjet e reja duke punësuar të rinjët e sapo diplomuar në mbarë botën, të cilët
kanë njohuri të mira në zhvillimin e softuerit. Dhe po ashtu mundën të avancohen edhe më
shumë në krijimin e web aplikacioneve, njohurim më të shumëta në mircosoft
programming platform.
Ky punim përqendrohet në gjuhen ASP me të cillen krijom nje web aplikacion që quhet
portal i lajmeve. Qëllimi i studimit është që të kontribojë në njohuritë lidhur me përfitimet
potenciale të këtij fenomeni, si dhe sfidat që mund ta kaplojnë atë. Duke siguruar një
karakterizim të benefiteve të shumëta potenciale që ofron Microsoft programming platform
përmes një kuadri të strukturuar, ky hulumtim gjithashtu shqyrton në detaje realizimin e
këtyre përfitimeve në praktikë. Konkludimi i studimit do të ndihmojë studiuesit dhe
praktikuesit e këtij fenomeni të kuptojnë më mirë se cilat benefite tashmë janë duke u
përdorur në praktikë dhe se si mund të realizohen më së miri.
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1

HYRJE

Në kohën bashkëkohore, sidomos në dy dekadat e fundit, Interneti është bërë mjet i
domosdoshëm për komunikim. Shkëmbimi i informatave dhe siguria e tyre përmes
internetit janë një ndër faktorët kryesorë që sot teknologjia moderne duhet ti ketë parasysh.
Trendët e sotme teknologjike janë duke shkuar në drejtim të komunikimi në distancë
(largësi).

Webaplikacionet e ndërtuara në teknologji të ndryshme kanë të gjitha nga një
qëllim(detyrë).

Në këtë temë do të japim sqarimet bazë se cilat rrugë duhet të ndiqën për ndërtimin e një
ueb aplikacioni. Duke filluar nga përcaktimi se cilin editorë dhe gjuhë programuese do të
shfrytëzojmë për të ndërtuar një ueb aplikacion të mirëfilltë dhe funksional, përcaktimi se
cilat do të jetë detyra e këtij ueb aplikacioni, dukja e tijë e deri te planifikimi për menaxhim
të ueb aplikacionit.

Përgatitjen e një web aplikacioni që ka për qëllim informimin e saktë, shpejtë dhe pa
shpenzime e quajmë Portal të Lajmeve, çka unë kam zhvilluar këtë Aplikacion më qëllim të
kemi një informim sa më të mirë, të shpejtë dhe pa shpenzime.

Ky Web Aplikacion është i ndërtuar në Teknologjinë ASP.NET, gjuha programuese
(VB.NET) ku si Bazë e të dhënave përdoret SQL Server-i.

Në këtë Web Aplikacion janë paraparë të jenë katër kategori të lajmeve të titulluara (Lajme,
Ekonomi, Kulturë, Sport) si dhe pjesa e Administrimit të ueb aplikacionit.
Është punuar, që lajmet pos lajmin e shkurtë të shoqëruar me një foto të kenë edhe lajmin e
gjatë të shoqëruar me një e më shumë foto.
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Gjithashtu ekziston hapësirë e veçantë për reklamimin e bizneseve çka mendojmë se do të
jetë burimi kryesor i sigurimit të mjeteve financiare për të zhvilluar më tutje këtë veprimtari
të informacionit. Kjo kategori do të menaxhohet nga Administratori.

1.1

Sfidat në zhvillimin e Web aplikacionit

Web aplikaconet në ditët e sodme gjdoher e më shumë janë tëkërkuara, industriae web
aplikacioneve është përpjekur me probleme të ndryshme. Kur është fjala për zhivillimin e
një aplikacioni të suksesshëm, në internet ka një numër faktorësh që percaktojn atë sukses.
Sfida e parë që hasë në zhvillimin e nje web aplikacioni është konsumatori. Nëse
komunikimi është i dobetë me klientin ather shfaqen probleme për të krijuar atë web
aplikacion dhe gjasatë për të pasur sukses jon shumë të vogla. Kështu është e rëndësishme
se si bashkëveproni dhe ju përgjigjeni klientëve. Sfidat ndahen në disa pika kryesore (Dika
& Luma, 2007):

1

Mos përvoja e klinetit

2

Mos zgjedhja e duhur e platformës për krijimin e aplikacionit

3

Përcaktimi i përformancës së duhur

4

Kërcënimi i sigurisë

Të gjitha këto sfida kanë shkaqekryesore: komunikimin edobët (Ågerfalk & Fitzgerald,
2006) dhe ndarjën e dobët të njohurive (Mansfield, 2005). Kompanitë për zhvillimin e
aplikacioneve, përveç problemeve të zhvillimit, gjithashtu përballen me një sërë sfidash në
nivel menaxhimi shërbimi, shumë prej të cilave ende nuk janë të zgjidhura aktualisht.
Niveli i menaxhimit të shërbimit nuk është i lehtë për zhvilluesit dhe është konsideruar
rrallë si një problem për përdoruesit e këtyre aplikacioneve, por është ende e rëndësishme
në aspektin e ofrimit në mënyrë të suksesshme të aplikacioneve të tilla (Mansfield, 2005).
Mos zgjedhja e duhur e platformës është një ndër problemet kyqe për zhvillim e
aplikacioneve te web-it, kuplatformaluan nje rol të rendesishëm ne krijm të aplikacionit.
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Një ndër platformat më të kerkuar është Microsoft programing platform dhe po ashtu këtë
platformë e kemi të përdorur në këtë temë.

1.2

Internet aplikacionet

Një internet aplikacion është çdo aplikacion që përdorë internetin për ekzekutim në çfarëdo
mënyre. Kjo dmth aplikacionet që kërkojnë nga përdoruesit të regjistrohen nëpërmjet
internetit ose që japin ndihmë nëpërmjet internetit janë në njëfarë shkalle, internet
aplikacione (Jablonksi,Petrov, Meiler & Mayer, 2004). Identifiokohen katër tipet e internet
aplikacioneve të cilët janë:
•

Web aplikacionet

•

Web Services

•

Internet-enabled aplikacionet

•

Peer-to-peer aplikacionet

Në vijim do të japim një përshkrim të shkurt për secilin nga këto tipe.
Web aplikacionet – këto aplikacione japin përmbajtjen nga serveri te klienti përmes
internetit (Alexander & Hollis 2002). Përdoruesit shohin web aplikacionet përmes web
browser-it. (ASP.NET, web forms, System.Web namespace)
Web services – kjo komponentë mundëson shërbimet e procesimit përmes internetit nga
serveri te aplikacionet tjera. (ASP.NET, XML web services, System.Web.Services
namespace)
Internet Enabled aplikacionet – janë “stand-alone” aplikacione të cilat inkorporojnë aspekte
të internetit për të mundësuar regjistrimin “online”, “help”, “updates” apo shërbime tjera
ndaj përdoruesve në internet. (Microsoft Windows forms, HTML help, WebBrowser
control, System.Net namespace)
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Peer-To-Peer aplikacionet – janë “stand-alone” aplikacione, që përdorin internetin për të
komunikuar me përdorues tjerë duke ekzekutuar instancat e vet aplikacionit (Accessing the
internet, pluggable protocols, System.Net and System.Net.Sockets namespaces). Mund të
përdoret Visual Studio .NET për të krijuar çdonjërin nga këto tipe të aplikacioneve.
Ndertimi i kësaj teme i takon Tipit të parë, Web aplikacioneve (Meyerhoff, Laibarra, Kraan
& Wallet, 2002).

1.2.1

Si punojnë web aplikacionet

Web aplikacionet përdorin arkitekturën klient/server. Web aplikacionet qëndrojnë në server
dhe i përgjigjen kërkesave nga shumë klientë nëpër internet (Adams, 2007).

Figura 1: Arkitektura e ASP.NET web aplikacioneve

Në anën e klientit aplikacioni prezantohet nga browser-i. Interface-i i përdoruesit të
aplikacionit merr formën e faqeve të Hypertext Markup Language (HTML), të cilat
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interpretohen dhe paraqiten nga browser-i i klientit. Në anën e Serverit aplikacioni
ekzekutohet në Microsoft Internet Information Services (IIS). IIS menaxhon aplikacionin,
kalon kërkesat nga klienti te aplikacioni dhe kthen përgjigjet e aplikacionit te klienti. Këto
kërkesa dhe përgjigjet kalojnë përmes internetit duke përdorur Hypertext Transport
Protocol (HTTP). Protokolli është një bashkësi e rregullave që përshkruan se si dy apo më
tepër “items” komunikojnë përmes mediumit, si i till është interneti (Hadlock, 2007).
Figura 1.3 tregon si klienti dhe serveri komunikojnë nëpërmes internetit.

Figura 2: Klient/server komunikimi në web aplikacion

Web aplikacionet krijojnë përgjigjet për kërkesat nga resurset e gjetura në server. Këto
resurse përfshijnë kodin ekzekutues që ekzekutohet në server, web format, HTML faqet,
file-at e imazheve, dhe mjetet tjera të komunikimit që krijojnë përmbajtjen e aplikacionit
(Hadlock, 2007). Web aplikacionet janë të ngjashme me web faqet tradicionale, përveç
faktit se përmbajtja e paraqitur te klientët është e gjeneruar në mënyrë dinamike gjatë
ekzekutimit (Jablonksi,Petrov, Meiler & Mayer, 2004). Figura 1.4 tregon si web aplikacioni
krijon HTML e kthimit te përdoruesi.
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Figura 3: Përgjigja e ASP.NET web aplikacionit nga resurset e serverit

Pjesa ekzekutuese e web aplikacionit na mundëson të bëjmë gjëra që një web faqe statike
nuk na mundëson, të tilla si:
•

Mbledh të dhënat nga përdoruesi dhe i ruan në server

•

Përmbush detyrat për përdoruesin të tilla si vendosja e porosis për produktin, bënë
kalkulime komplekse ose gjen informacionin nga baza e të dhënave

•

Identifikon përdoruesin e caktuar dhe paraqet interface-in të konfiguruar enkas për
të, etj.

Në parim, mund të bëjmë gjithçka me web aplikacion që mundet të imagjinohet të bëhet me
çfarëdo klient/server aplikacion. Ajo çka e bënë web aplikacionin e veçantë është se
komunikimi klient/server zë vend nëpërmjet intenetit (Fowler & Stanwick, 2004).

1.3

Struktura e .NET-it

.NET është një strategji e kompanisë Microsoft për zhvillimin e sistemeve softverike.
Gjithashtu është e dizajnuar si një rrethinë e integruar për zhvillimin dhe ekzekutimin e
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aplikacioneve në internet, në desktop si Windows Forma dhe poashtu edhe në pajisjet
mobile (Alexander & Hollis, 2002).

Objektivat kryesore të .NET janë:
•

Të përkrahë Programimin e Orientuar kah Objektet – OOP

•

Të përkrahë dhe minimizoj konfliktet në mes të versioneve të ndryshme, problem
ky qëi ka shkaktuar problem programerëve, dhe të thjeshtoj procesin e
shpërndarjes/instalimit.

•

Të perkrahë një rrethinë portabile, të bazuar në standardet e certifikuara, e cila
mund të ekzekutohet në çfardo sistemi operativ.

•

Të ofrojë rrethinë të menaxhuar mirë në të cilën kodi është lehtë i verifikuar për
ekzekutim të sigurtë.

Për të arritur këto objektiva dizajnuesit e .NET kanë ndërtuar një arkitekturë të ndarë në dy
pjesë (Khan, 2018):
1. CLR – Common Language Runtime
2. FCL – Framework Class Librari

Figura 4: Paraqitja e ndarjes së .NET-it
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1.4

Rrethina integruese e Visual Studio 2008 - IDE

Microsoft Visual Studio është hapësirë e integruar për zhvillimin e aplikacioneve nga
Microsoft. Përdoret për të zhvilluar aplikacione në console, aplikacione në GUI,
aplikacione në forma të Windowsit, Web aplikacione dhe Web shërbime për të gjitha
platformat që përkrahën nga Microsoft (Leinecker & Williams, 2008).
Microsoft Visual Studio përfshinë një editor të kodit që përkrah IntelliSense si dhe
riaranzhimin e kodit. Debugger-i i integruar shërben si debugger në kodin bazë dhe
debugger në nivelin e makinës. Veglat e tjera përfshijnë një dizajnues të formave për
krijimin e aplikacioneve GUI, dizajnerin e web-it, dizajnerin e klasave dhe dizajnerin e
skemës së databazës. Përkrahë plug-in që e përmirësojnë funksionalitetin në çdo nivel
(Shelly & Hoisington, 2009).

Gjuhët programuese që përkrahë Visual Studio janë:
•

Microsoft Visual C++.

•

Microsoft Visual C#.

•

Microsoft Visual Basic.

•

Microsoft Visual J#

Veçoritë:
•

Editorin e kodit: Visual Studio, si çdo IDE tjetër, përfshinë një editor të kodit që
përkrahë veçimin e sintaksave dhe kompletimin e kodit duke përdorur IntelliSense
jo vetëm për ndryshore, funksione dhe metoda por edhe per konstruktorë të gjuhës
si ciklet dhe pytësorët.

•

Debugger: Përdoret për kontrollimin e rrjedhës së ekzekutimit të të gjitha gjuhëve
që përkrahen nga Visual Studio. Mundëson vendosjen e pikave të ndalimit që
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mundësojn ndalimin e rrjedhës së ekzekutimit përkohësisht në mënyrë që të
ekzaminohet më kujdes cikli i punës (Leinecker & Williams, 2008).
•

Dizajnerin që përfshinë:

o Dizajnerin e Windows Formave
o Dizajnerin WPF(Windows Presentation Foundation)
o Dizajnerin e Webit
o Dizajnerin e Klasave
o Dizajnerin e të dhënave
o Dizajnerin e planifikimit.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1

Qka është ASP.NET

ASP.NET është platform që përdoret për krijimin e web aplikacioneve dhe web shërbimeve
që punojnë në IIS. ASP.NET nuk është e vetmja mënyrë për krijimin e web aplikacioneve
(Hatfield, 2006). Teknologjitë tjera, sidomos CGI, gjithashtu mundësojnë krijimin e web
aplikacioneve. Ajo çka e bënë web aplikacionin të veçantë është se si është i integruar me
Microsoft serverin, programimin, qasjen e të dhënave, dhe veglat e sigurisë (Alexander &
Hollis, 2002).

2.1.1

Mundësitë e ASP.NET

ASP.NET siguron nivel të lartë të konsistencës përmes zhvillimit të web aplikacioneve. Në
një mënyrë, kjo konsistencë është e ngjajshme me nivelin e konsistencës që Microsoft
Office sjell në desktop aplikacionet. ASP.NET është pjesë e .NET Framework-ut dhe është
i krijuar nga disa komponente, të cilat përshkruhen në vazhdim.
Web veglat zhvilluese të Visual Studio .NET – përfshinë veglat vizuale për dizajnim të web
faqeve dhe template-at e aplikacionit, menaxhimin e projektit dhe veglat e ekzekutimit të
web aplikacioneve (Webb, 2003).
Web namespaces – janë pjesë të .NET Framework-ut dhe përfshijnë klasat e programimit
që shpërndajnë me “items” web specifike të tilla si HTTP kërkesat dhe përgjigjet, browserat dhe e-mail (Turtschi, Werry, Hack, Albahari, Nandu & Lee, 2002).
Server dhe HTML kontrollat – këto janë komponente të interface-it të përdoruesit që
përdoren për të mbledhur informacionet dhe të japin përgjigjet për përdoruesit.
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ASP.NET gjithashtu përdor komponentet vijuese më të përgjithshme të programimit dhe
veglat Windows. Këto nuk janë pjesët e ASP.NET sidoqoftë janë kyçe për ASP.NET
programimin (Alexander & Hollis, 2002).
Microsoft Internet Information Services (IIS) – paraqet web aplikacionet në Windows
server.

ASP.NET është platformë më e kompletuar për zhvillimin e web aplikacioneve, që punon
në IIS. Sidoqoftë, është me rëndësi të mbahet në mend që ASP.NET nuk është platformë e
pavarur. Për arsye se është paraqitur në IIS, ASP.NET duhet të punoj në Windows Serverat. Për të krijuar web aplikacionet që punojnë në jo Windows/IIS server-at të till si
Linux/Apache, duhen të përdoren veglat tjera – gjegjësisht CGI (Khan, 2018).

2.1.2

Përparësitë e ASP.NET

ASP.NET ka shumë përparësi mbi platformat tjera kur fillohet krijimi i web aplikacioneve.
Me sa duket përparësia më e rëndësishme është integrimi me Windows server dhe veglat
programuese (Alexander & Hollis, 2002). Web aplikacionet e krijuara me ASP.NET janë të
lehtë për tu krijuar, kompajlluar dhe instaluar, sepse të gjitha këto punë mund të kryhen
brenda mjedisit të vetëm të zhvillimit – Visual Studio .NET. ASP.NET paraqet përparësitë
tjera në vazhdim për zhvilluesit e web aplikacioneve (Hatfield, 2006):
•

Zvoglon sasinë e kodit për ndërtimin e aplikacioneve të mëdha

•

Bënë më të lehtë zhvillimin dhe mirëmbajtjen me anë të një modeli programues
“event-driven” dhe “server-side”

•

Lehtëson shkruarjen dhe mirëmbajtjen e faqeve sepse source kodi dhe HTML janë
së bashku

•

Source kodi ekzekutohet në server, prandaj faqet kanë më shumë fuqi dhe
fleksibilitet

11

•

Source kodi kompajllohet herën e parë kur kërkohet faqja, serveri ruan versionin e
kompajlluar të faqes për ta përdorur herën tjetër kur faqja kërkohet, për këtë arsye
ekzekutimi është më i shpejt

•

Aplikacionet punojnë më shpejt dhe llogarisin numër të madh të përdoruesve pa
probleme të performancës

•

Pa u ndalur azhuron web aplikacionet e instaluara pa ristartim të serverit

•

Qasja në .NET Framework, e cila thjeshtëson shumë aspekte të Windows
programimit

•

Përdorimi i gjuhës programuese plotësisht të njohur Visual Basic, e cila ka qenë e
shtuar që plotësisht të mbështet programimin e orientuar kah objektet

•

Paraqitja e gjuhës së re programuese Visual C#, e cila jep tipin e sigurt, versionin e
orientuar kah objektet të gjuhës programuese C

•

Forma automatike menaxhuese për kontrollat në web faqe (të quajtur server
kontrollat) ashtu që bëhen të ngjajshme me Windows kontrollat

•

Aftësia për të krijuar server kontrollat e reja të konfiguruara nga kontrollat
ekzistuese

•

Ndërtimi i sigurisë nëpërmjet Windows serverit ose nëpërmjet metodave tjera të
autentikimit/autorizimit

•

Integrimi me ADO.NET për të dhënë qasje në bazë të dhënash dhe veglat e dizajnit
të bazës së të dhënave brenda Visual Studio .NET

•

Mbështetje e plotë për Extensible Markup Language (XML), cascading style sheets
(CSS) dhe web standardet e tjera të reja dhe të themeluara

•

Tiparet e ndërtuara për të trajtuar web faqet më të shpeshta të kërkuara në server,
lokalizimi i përmbajtjes për gjuhë të ndryshme dhe detektimi i aftësive të browser-it
(Hatfield, 2006).
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2.2

ADO.NET

ADO.NET është bashkësi e orientuar e objekteve të librarive që lejon komunikimin me
burimin e të dhënave. Zakonisht, burimi i të dhënave është një bazë e të dhënave, por
mundet të jetë gjithashtu edhe tekst file, një Excel apo një XML file (Hundhausen & Borg,
2002).

2.2.1

Zhvillimi i ADO.NET

Modeli i parë i qasjes së të dhënave, DAO (Data Access Model) u krijua për të dhënat
lokale me motorin Jet të ndërtuar për çështje të performancës dhe funksionalitetit. Pastaj
vjen RDO (Remote Data Object) dhe ADO (Active Data Object) i cili ishte i dizajnuar për
arkitekturën klient/server (Hundhausen & Borg, 2002). ADO ishte arkitekturë e mirë por
me ndryshimin e gjuhëve është teknologji. Me ADO, të gjitha të dhënat gjenden në objektin
e bashkësisë së shënimeve i cili ka probleme kur implementohet në rrjetë. ADO ishte një
qasje e lidhur me bazën e të dhënave, kjo do të thotë kur lidhja me bazën e të dhënave
arrihet, lidhja mbetet e hapur derisa aplikacioni të mbyllet (Holzner, Howell & Howell,
2003). Lënia e lidhjes hapur përgjatë kohës së jetës së aplikacionit ngre shqetësime për
sigurinë e bazës së të dhënave dhe trafikun e rrjetit. Poashtu, pasi bazat e të dhënave janë
duke u bërë gjithënjë e më të rëndësishme dhe pasi shërbejnë shumë njerëz, modeli i lidhur
(konektuar) i qasjes së të dhënave na bënë të mendojmë për produktivitetin e tij. Për
shembull, një aplikacion me qasje të konektuar të dhënash mund të punoj mirë kur është i
lidhur me dy klient, të njëjtën mundet ta bëjë mjaft mirë kur është i lidhur me 10 dhe mund
të jetë i papërdorshëm kur është i konektuar me 100 ose më shumë. Gjithashtu, lidhjet e
hapura të bazës së të dhënave përdorin burimet e sistemit në një masë maksimale duke e
bërë punën e sistemit më pak efektive (Hundhausen & Borg, 2002).
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2.2.2

PSE ADO.NET

Për t’u përballuar me disa nga problemet e përmendura më lart, ADO.NET erdhi në
ekzistencë. ADO.NET i adresohet problemeve të përmendura më lartë duke mbajtur
modelin e qasjes së bazës së të dhënave të shkyçur që do të thotë, kur një aplikacion
komunikon me bazën e të dhënave, koneksioni është i hapur për të shërbyer kërkesat e
aplikacionit dhe është i mbyllur posa kërkesa të kryhet (Hamilton & MacDonald, 2003).
Po ashtu, nëse baza e të dhënave është modifikuar, koneksioni është hapur aq sa për tu
kryer veprimi i modifikimit dhe mbyllet. Duke mbajtur koneksionet e hapura për vetëm një
periudhë minimale kohore, ADO.NET ruan burimet e sistemit dhe ofron siguri maksimale
për bazat e të dhënave dhe gjithashtu ka më pak ndikim në punën e sistemit. Gjithashtu,
ADO.NET kur bashkëvepron me bazën e të dhënave përdor XML dhe konverton të gjitha
të dhënat në XML formatin për bazën e të dhënave lidhur me operacionet duke i bërë ato
më efikase(Holzner, Howell & Howell, 2003).

2.2.3

ADO.NET arkitektura e të dhënave

Qasja e të dhënave në ADO.NET mbështetet në dy komponente: DataSet dhe Data
Provider. DataSet është reprezentimi i shkëputur (diskonektuar) , në memorie të dhënave.
Ajo mund të konsiderohet si një kopje lokale e pjesës relevante të bazës së të dhënave.
DataSet është vazhduar në kujtesë dhe të dhënat në të mund të manipulohen dhe të
modifikohen të pavarur nga baza e të dhënave (Vaughn & Blackburn, 2002). Kur përdorimi
i këtij DataSet-i është përfunduar, ndryshimet mund të bëhen përsëri në bazën e të dhënave
qendrore për azhurim. Të dhënat në DataSet mund të ngarkohen nga ndonjë burim i të
dhënave të vlefshme si Microsoft SQL Server të bazës së të dhënave, një bazë të dhënash
Oracle ose një bazë të dhënash të Microsoft Access (Hamilton & MacDonald, 2003).
Në lidhje me Data Provider ne e dimë që ADO.NET na lejon për të bashkëvepruar me lloje
të ndryshme të burimeve të të dhënave dhe llojet e ndryshme të bazës së të dhënave.
Megjithatë, nuk është një grup i vetëm i klasave që lejojnë për të arritur këtë në mënyrë
universale. Përderisa burimet e të dhënave të ndryshme vëjnë në dukje protokollet e
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ndryshme, na nevojitet një mënyrë për të komunikuar me burimet e të dhënave të drejta
duke performuar protokollin e drejtë (Vaughn & Blackburn, 2002). Disa burime të të
dhënave të vjetra përdorin ODBCprotokollin, shumë burime të reja të të dhënave përdorin
protokollin OleDb, dhe gjenden shumë burime të dhënash për çdo ditë që ju lejojnë për të
komunikuar me ta direkt përmes .NET biblotekave të klasës ADO.NET. Çdo DataProvider
përbëhet prej klasave të komponenteve vijuese (Taibot & Chand, 2008):
•

Connection objekti i cili ofron koneksion me bazën e të dhënave.

•

Command objekti i cili përdoret për të ekzekutuar komandën.

•

DataReader objekti i cili ofron vetëm leximin e bashkësisë së shënimeve të
konektuara.

•

DataAdapter objekti i cili popullon DataSet-in e diskonektuar me të dhëna dhe
kryen azhurime.

Qasja e të dhënave me ADO.NET mund të përmblidhet si vijon: Objekti i koneksionit
vendos koneksionin për aplikacionin më bazën e të dhënave. Objekti i komandës ofron
ekzekutimin direkt të komandës në bazë të të dhënave. Nëse komanda kthen më shumë se
një vlerë të vetme, objekti i komandës kthen DataReader për të ofruar të dhënat. Në mënyrë
alternative, DataAdapter mund të përdoret për të mbushur objektin e DataSet-it. Baza e të
dhënave mund të azhurohet duke përdorur objektin e komandës ose DataAdapter (Taibot &
Chand, 2008) .
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Figura 5: ADO.NET arkitektura e të dhënave ( komponentet e Data Provider)

Objekti i komandës – është i reprezentuar nga dy klasët korresponduese: SqlCommand
dhe OleDbCommand. Objektet e komandës janë të përdorur për të ekzekutuar komandat e
bazës së të dhënave nëpërmjet koneksionit të bazës së të dhënave. Këto objekte mund të
përdoren për të ekzekutuar stored procedurat në bazë të dhënash, SQL komandat ose të
kthejnë tabelat drejtëpërdrejtë. Ofrojnë tri metoda që janë të përdorura për të ekzekutuar
komandat në bazë të dhënash:
•

ExecuteNonQuery: ekzekuton komandat që nuk kanë vlera kthyese të tilla si
INSERT, UPDATE ose DELETE.

•

ExecuteScalar: kthen vlerë të vetme nga pyetesori i bazës së të dhënave

•

ExecuteReader: kthen bashkësinë e rezultateve me anë të objektit DataReader
(Wildermuth, 2003).
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2.3

Çka është baza e të dhënave

Në terma shumë të thjeshtë, baza e të dhënave është një përmbledhje e të dhënave. Disa
pëlqejnë të mendojnë për një bazë të dhënash si një mekanizëm i organizuar që ka aftësinë
e ruajtjes së informacionit, nëpërmjet të cilit përdoruesi mund të marr informacione të
ruajtura në një mënyrë efektive dhe efikase (Dewson, 2012). Njerëzit përdorin bazat e të
dhënave për çdo ditë pa e kuptuar atë. Një libër telefoni është një bazë të dhënash. Të
dhënat e përmbajtura përbëhen nga emrat e individëve, adresat dhe numrat e telefonit.
Listimet janë të alfabetizuara ose të indeksuar, e cila e lejon përdoruesin për t’iu referuar
shënimeve të veçanta lokale me lehtësi. Në fund, këto të dhëna janë të ruajtura në bazë të
dhënash diku në një kompjuter (Dewson, 2012). Baza e të dhënave duhet tëmirëmbahet. Si
njerëzit që shkojnë në qytete apo shtete të ndryshme, shënimet duhet të shtohen ose të hiqen
nga libri telefonik. Gjithashtu, shënimet do të duhet të modifikohen për emrat e ndryshuar,
adresat, ose numrat e telefonit, dhe kështu me radhë. Figura 6.1 në vijim ilustron një bazë të
dhënash të thjesht.

Figura 6: Baza e të dhënave
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2.3.1

Stored Procedura

Në terma më të thjeshtë, një stored procedurë është një koleksion i komandave te
kompajlluara T-SQL, që janë drejtpërdrejt në dispozicion nga SQL Server. Komandat e
vendosura brenda një stored procedure janë ekzekutuar si një njësi e vetme, apo grumbull, i
punës - përfitim i kësaj është se trafiku i rrjetit është reduktuar në masë të madhe, meqë
urdhërat e vetëm SQL nuk janë të detyruar të udhëtojnë nëpërmjet rrjetit, prandaj, kjo
redukton rrjetin e ngjeshur (Jorden & Weyn, 2006). Përveç urdhërave SELECT, UPDATE,
ose DELETE, stored procedurat janë në gjendje për të thirrur stored procedura të tjera, të
përdorin urdhërat që kontrollojnë rrjedhjen e ekzekutimit, dhe do të kryejë funksionet
agregate apo llogaritje të tjera. Çdo zhvillues me të drejtat e qasjes për të krijuar objekte
brenda SQL Server mund të ndërtojë një stored procedurë. Ka edhe qindra stored procedura
të sistemit, të cilat fillojnë me prefiksin e sp_, brenda SQL Server. Në asnjë rrethanë nuk
duhet ndryshuar ndonjë stored procedurë të sistemit që i përket SQL Serverit, pasi kjo
mund të dëmtoj jo vetëm bazën e të dhënave tuaja, por edhe bazat e të dhënave të
tjera(Jorden & Weyn, 2006). Gjendet një pikë e vogël në ndërtimin e një stored procedure
vetëm për të ekzekutuar një bashkësi urdhërash T.SQL vetëm një herë, anasjelltas, një
stored procedurë është ideale kur dëshirohet të ekzekutohet një bashkësi e urdhërave TSQL shumë herë. Arsyet për zgjedhjen e një stored procedure janë të ngjashme me ato që
bindin të zgjidhet një pamje (vieë) në vend se t’i lejoni përdoruesit qasje të drejtpërdrejt në
të dhënat e tabelës. Stored procedurat poashtu sigurojnë përfitime, për shembull, SQL
Server gjithmonë do të fsheh planin e stored procedurës në memorie, dhe ka mundësi që të
mbetet në kesh dhe të ripërdoret, ndërsa ad hoc SQL planet e krijuara kur ekzekutohet ad
hoc T-SQL mund ose nuk mund të ruhen në keshin e procedurës (Aitchison & Machanik,
2010). Stored procedurat i japin aplikacionit një ndërfaqe të vetme të provuar për qasje apo
manipulim të dhënave. Kjo do të thotë që të mbahet integriteti i të dhënave, të bëhen
modifikimet korrekte, ose zgjedhjet e të dhënave, dhe të sigurojnë që përdoruesit të bazës
së të dhënave nuk kanë nevojë të dinë strukturat, lidhjet, ose proceset e konektimit të
nevojshme për të kryer një funksion të veçantë (Aitchison & Machanik, 2010). Gjithashtu
mund të validohet ndonjë e dhënë hyrëse dhe të sigurohet që të dhënat që futen në stored
procedurë janë të sakta. Ashtu si te pamjet dhe tabelat, mund të jepet leje shumë e veçantë e
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ekzekutimit për përdoruesit e stored procedurave (i vetëmi lejim në dispozicion në një
stored procedurë është EXECUTE). Për të ndaluar qasjen në kodin burimor, mund të
enkriptohen stored procedurat, edhe pse kjo në të vërtetë duhet të përdoret vetëm në rastet
më të nevojshme(Jorden & Weyn, 2006). Kodi në fakt në vetvete nuk është i koduar, ai
vetëm është turbulluar, që do të thotë është e mundur të dekriptohet kodi nëse kërkohet.
Prandaj, nuk është parandalim i plotë i shikimit të kodit. Poashtu kufizon çfarë mund të
shihet në një vegël të quajtur SQL Server Profiler, që është përdorur për të përshkruar
kryerjen e stored procedurave, kodit, dhe kështu me radhë, duke shkaktuar vështirësi në
kontrollin e asaj, që është duke ndodhur në qoftë se ka një problem. Prandaj, për të
përsëritur, duhet me kujdes të justifikohet çdo enkriptim që dëshirohet të bëhet(Jorden &
Weyn, 2006).

2.3.2

Implementimi i stored procedurave

•

Krijimi i stored procedurave

•

Rikompajllimi i stored procedurave

Bazat e të dhënave përbëhet jo vetëm nga tabelat e të dhënave relacionale, brenda file-ve të
të dhënave janë objekte të tilla si: pamjet (vieë), stored procedurat, shkrehësit (triggers),
funksionet, indekset, dhe më shumë. Për shembull, për të implementuar logjikën e biznesit
brenda bazës së të dhënave, mund të krijohen stored procedurat dhe shkrehësit, të përdoren
edhe funksionet për të kryer llogaritjet ose manipulimet në të dhënat tuaja (Harrison &
Feuerstein, 2006). Mund të përdoren këto objekteve për të përmirësuar performancën e
bazës së të dhënave, të ndihmojnë në sigurimin e të dhënave, dhe të implementojnë logjikën
e biznesit brenda bazës së të dhënave. Është e rëndësishme të dini se si të vëni të gjitha këto
pjesë së bashku, sepse çdo gjë e vetme në SQL Server 2005 e ka qëllimin e saj. Përderisa
integrimi i .NET CLR në SQL Server 2005, ka mjete të plota me tipare të destinuara për
qëllime specifike (Jorden & Weyn, 2006). Për shembull, shtimi i . NET Framework-ut të
hostuar brenda procesit SQL Server ju lejon të krijoni asemblet që përmbajnë procedurat e
kodit të menaxhuar, tipe të përcaktuara të përdoruesve, shkrehësit, dhe funksionet e kodit të
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menaxhuar. Këto aftësi të ndryshme të gjithë kanë praktikat e tyre më të mira dhe
udhëzimet e përdorimit (Jorden & Weyn, 2006).

2.3.3

Kuptimi i tipeve të stored procedurave

SQL Server përbëhet nga disa tipe të procedurave (Jorden & Weyn, 2006):
•

Stored procedurat e sistemit;

•

T-SQL stored procedurat;

•

CLR procedurat

•

Stored procedurat e zgjeruara;

Stored procedurat e sistemit
Mund të kryhen shumë detyra administrative brenda SQL Serverit, duke përdorur sistemin
e ndërtuar në stored procedurat. Këto stored procedura janë të paracaktuara brenda një baze
të dhënash për të kryer mirëmbajtjen dhe aktivitetet e menaxhimit, të tilla si dërgimi i një
mesazhi nga një grumbull T-SQL ose duke siguruar informacion të sistemit për një objekt
të ruajtur në një bazë të dhënash(Jorden & Weyn, 2006). Shumica e stored procedurave të
sistemit fillojnë me një SP_ parashtesë, kështu që është e rekomandueshme që kur krijohet
një procedurë e përcaktuar nga përdoruesi, të mos përdoret SP_ prefiksi. Në SQL Server
2005, stored procedurat e sistemit janë ruajtur fizikisht në resurset e bazës së të dhënave,
procedurat do të paraqiten në skemën sys të një baze të dhënash të përdoruesit(Jorden &
Weyn, 2006). Baza e të dhënave e burimeve është një bazë të dhënash e fshehur e sistemit
që përmban hapësirë fizike për shumicën e SQL Server objekteve të bazës së të dhënave të
sistemit të tilla si tabela të brendshme dhe stored procedurave të sistemit. Mund të shihen
stored procedurat e sistemit dhe të gjitha objektet e tjera programuese duke përdorur Objekt
Explorer në SQL Server Management Studio (Aitchison & Machanic, 2010).
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2.3.4

Krijimi i stored procedurave

Këtu po paraqesim një StoreProcedure e cila bënë insertimin e lajmeve aktuale që eshte
lidhur me një formë që përmban fushat e caktuara.

setANSI_NULLSON
setQUOTED_IDENTIFIERON
GO
ALTERPROCEDURE [dbo].[sp_LajmetAktualeData]
-- Add the parameters for the stored procedure here
@TitulliLajmit varchar(200),
@NenTitulli varchar(200),
@LajmiShkurt ntext,
@LajmiPlot ntext,
@DataRegjistrimit datetime
AS
INSERTINTO
tbl_LajmetAktuale(TitulliLajmit,NenTitulli,LajmiShkurt,LajmiPlot,DataRegjistrimit)
VALUES(@TitulliLajmit,@NenTitulli,@LajmiShkurt,@LajmiPlot,@DataRegjistrimit)

Shembulli për krijimin e një Stored procedures.

2.4

Web.Config file-i

Konfigurimet për çdo ASP.NET web aplikacion mund të ruhen në file-in e thjesht të tekstit,
i cili quhet web.config. Ai është i paraqitur në formatin XML të lehtë për t’u kuptuar dhe
përmban të dhënat e aplikacionit të tilla si: stringjet e koneksionit, sigurinë, konfigurimet
kulturore, etj (Smith, 2001).
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2.4.1

Çka është fajlli(file) web.config

Web.config file-i është file-i konfigurues për ASP.NET web aplikacionin. ASP.NET
aplikacioni ka një web.config file, i cili ruan konfigurimet e kërkuara për aplikacionin
korrespondues. Web.config file-i është i shkruar në XML me tag-at specifik që kanë
domethënie specifike (Ullman, Kauffman, Hart & Sussman, 2004).

2.4.2

Çka mund të ruhet në file-in web.config

Gjendet një numër i konfigurimeve të rëndësishme që mund të ruhen në file-in e
konfigurimit. Do të përmendim disa nga konfigurmet më të përdorura që ruhen në file-in
web.config (Duthie & MacDonald, 2002):
•

Koneksionet e bazës së të dhënave

•

Format e sesionit

•

Trajtimi i gabimeve

•

Siguria, etj.

2.4.3

Koneksioni i bazës së të dhënave

E dhëna më e rëndësishme e konfigurimit që mund të ruhet brenda web.config file-it është
stringu i koneksionit i bazës së të dhënave. Ruajtja e stringut të koneksionit në file-in
web.config ka sensë, përderisa çdo modifikim në konfigurimin e bazës së të dhënave mund
të mirëmbahet në një vend(Duthie & MacDonald, 2002). Përndryshe do të duhej ta ruajmë
si variabël e nivelit të klasës të bashkangjitur në të gjithë file-at burimor ose ndoshta ta
ruajmë në një klasë tjetër si variabël publike statike. Por nëse është ruajtur në web.config
file-in, mund të lexohet dhe të përdoret çdokund në program (Aitken & Syme, 2001).
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Shih shembullin në vijim në të cilën është dhënë një pjesë nga web.config file-i

<connectionStrings>
<!-Koneksioni, lidhja e aplikacionit me databaz
-->
<addname="rexhaConnectionString"connectionString="Data Source=DRRKRASNIQ1\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DBLajmet;Integrated
Security=True"providerName="System.Data.SqlClient"/>
</connectionStrings>
<system.web>

File-i web.config, pjesa e koneksionit me bazës së të dhënave

2.5

Microsoft programing platform

Microsoft corporation është një kompani amerikane e teknologjisë shumëkombëshe me seli
në Redmond të Washington. Zhvillon, prodhon, licencon, mbështet dhe po ashtu shet
softuer kompjuterik. Microsoft u themelua nga Bill Gates dhe Paul Allen më 4 prill 1975.
Po ashtu Microsoft përmban gjuhë programuse dhe jan shumë efektive, ku një ndër gjuhëve
të para të microsoft është .NET (Webb, 2003). Mund te veqojm disa nga gjuhët programuse
të microsoft:

1. .NET
2. C++
3. C#
4. JavaScript
5. VB.NET
6. Python
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7. T-SQL/U-SQL

JavaScript mbetet gjuha më e popullarizuar e programimit, sipas renditjes së firmës analiste
RedMonk të vitit 2018. Renditjet e RedMonk janë bazuar në kërkesat e tërheqjes në
GitHub, si dhe një numër i përafërt se sa here një gjuhë është etiketuar në faqet e zhvilluesit
të ndarjes së njohurive në Stack Overflow. Bazuar në këto, analisti i RedMonk Stephen
O’Grady (2019) llogarit se JavaScript është gjuha më popullore sot sic ishte vitin e kaluar.

2.6

Përparësitë dhe mangësitë e microsoft platform

Gjuhet programuse si dhe platforma e cilla i ka krijuar këto gjuhë, përmbajnë mangësit dhe
përparsit. Edhe platforma Microsoft e cila përmban në vete një mori gjuhë programuse, ka
përparesit dhe mangësit e saj. Microsoft platform luan një rolë të rëndësishëm në lejimin
dhe manipulimin të sistemit apo dhe krijimin e sistemeve të ndryshme (Webb, 2003).

Përparësitë e Microsoft platform:
•

Një nga arsyet më të rëndësishme për preferimin e gjuhëve programuse të cilat
bëjnë pjesë në platformën Microsoft është se kodi i tyre burimor mund të përshtatet
në mënyrë efikase për të plotësuar nevojat dhe kërkesat tona, ndërsa në rastin e një
gjuhe programimi të licencuar, nëse burimi i kodit është i disponueshëm nga
pronari, mund të personalizohet vetëm në masën e lejuar.

•

Gjithashtu lejojnë përkthimin e kodit burimor nga një gjuhë në tjetrën, është i
përshtatëshëm për krijimin e web aplikacioneve, zhvillim e softuereve të ndryshëm.

•

Siguria e kesaj platforme është shumë e lartë, dhe leht për tu kuptuar rreth gjdo gjëje
(Webb, 2003).
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Ndersa disavantazhet e platfomes Microsoft janë:
•

Disa nga framework të platformës Microsoft nuk ofrojnë fleksibilitet në database
dhe mund të mos mbështesin dizajnin e databases së krijuar.

•

Microsoft platform përmbanë në vete disa kufizime më të cilat kufizon, që produkti
të nvaret nga furnizuesi dhe vendimet e marra nga Microsoft.

•

Microsoft përmban licencim të disa produktet të tij, kostoja e këtyre licencimeve ka
bërë që disa kompani inxhinierike të vendosin këtë pik ne disavantazh ndaj
Microsoft (Webb, 2003).
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3

METODOLIGJIA

Ky kapitull spjegon të gjitha aspektet që lidhen me zgjedhjen e rasteve dhe metodës
kërkimore. Të gjitha aktivitetet e përshkruara në këtë kapitull janë kryer më qëllim bazik të
përmbushjes së objektivave dhe pyetjeve kërkimore.

3.1

Metodologjija kërkimore

Për këtë hulumtim është përdorur metoda kualitative, që do të thotë se vetëm të dhënat me
cilësi janë mbledhur për këtë studim duke mos e marrë për bazë sasinë e tyre, por cilësinë.
Kjo është arsyeja pse ka të dhëna nga hulumtimet e bëra në dy dekadat e fundit dhe jo
vetëm nga vitet e fundit, por duke bërë krahasimin e cilësisë rreth kësaj çështje.

3.2

Dizajni i hulumtimit

Dizajni i hulumtimit mbulon se cilat pyetje do të hulumtohen, cilat janë të dhëna të
rëndësishme, cila të dhëna duhet të mblidhen dhe si të analizohen rezultatet (Philliber,
1980). Kur hartohet një hulumtim, disa gjëra duhet të mirren në konsideratë, duke përfshirë
llojin e studimit, logjikën e studimit, dizajni i vetëm apo me shumë raste të studimit, njësia
e analizës, teknikat e mbledhjes së të dhënave dhe skema e rastit të studimit (Wang 2007).
Për qëllimin tim ishte e rëndësishme që dizajni mund të evulojë gjatë studimit, sepse ky
është një hulumtim eksplorues, ku nuk mund të dihej nga fillimi rezultati apo parametrat.
Me fjalë të tjera studimi duhet të jetë fleksibil kështu që mund të përshtatet me kërkimet
dhe të modifikohet gjatë hulumtimit. Nga tre traditat e përdorura për hulumtim brenga
dizajnit fleksibil: teoria e bazuar, etnografia dhe rasti i studimit (Robson, 2002), rasti
studimor zbulon veten si strategjia kërkimore më e përshtatshme për këtë hulumtim, sepse
mund të bëhet analizë më e thellë.
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3.3

Metoda e mbledhjes së të dhënave

Pyetësorët, vëzhgimi i drejtpërdrejtë, studimi i dokumenteve dhe produkteve fizike si dhe
intervistat janë metoda të sugjeruara për mbledhjen e të dhënave (Robson, 2002) dhe po
ashtu edhe kërkimi ne internet ka qen shume i rendesishem. Duke kombinuar këtometodat,
kam marrë të dhëna në mënyra të ndryshme, potencialisht duke qenë më komplementare se
sa vetëm duke përdorur një metodë.

3.4

Faza e analizës

Faza e analizë përbëhet nga tri aktivitet: reduktimi i të dhënave, shfaqja e të dhënave dhe
planifikimi përfundimtar dhe verifikimi.
Reduktimi i të dhënaveështë një proces i rëndësishëm i cili duhet të bëhet që nga fillimi i
mbledhjes së të dhënave. Mund të bëhet duke krijuar përmbledhje nga të dhënat, apo duke
bërë mbledhjen e të dhënave më specifike dhe jo ato gjenerale.
Shfaqja e tëdhënaveduhet të bëhet në mënyra të ndryshme gjatë mbledhjes së tyre, në
mënyrë që modelet dhe përfundimet interesante të identifikohen më herët. Shembull i
shfaqjes së të dhënave mund të jenë listat, diagrami i rrjetave, matricat etj. Kjo i ndihmon
hulumtuesit më vonë në procesin e konkludimit.
Krijimi i konkluzionit dhe verifikimi japin arsye se të dhënat e gjetura janë në përputhje. Kjo
ndihmon që të identifikohen konkludime të mundshme, kështu që hulumtuesi mund të gjejë
më shumë prova për t’i mbrojtur ato. Përdorimi i matricës për të shfaqur të dhëna më
ndihmoi edhe në nxjerrjen e konkluzioneve.
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4

REZULTATI I STUDIMIT

Ky kapitull paraqet krijimin e një web aplikacionit duke përdorur teknologjik e për
mendura më lartë . Është i ndarë në pjesët të cillat përfshin krijimin e Master page, krijimin
e databazes , mënyja kryesore, login forma, publikimi i lajmit të ri (Shembull).

4.1

Krijimi i faqes kryesore Masterpage

Klikojme mbi aplikacionin me tast të djathtë dhe zgjedhim Add New Item... pastaj
zgjedhim Master Page, dhe shtypim butonin Add ku na shfaqet faqja e zbrazet pa asnjë
element në të.

Figura 7: Krijimi i Template (Master Page)

Për të rregulluar modelin MasterPage(ose Template siq njihet ne TI) përdoren disa metoda,
disa zhvillues shfrytezojnë CSS (Cascading Style Sheets), Tabela ka edhe disa që
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shfrytëzojnë Template të gatshëm që i ofrojnë kompani të ndryshme,Ne do të
shfrytëzojmë Tabelat për të krijuar një MasterPage(Template).

Veprojmë kështu:
Shkojmë te menya Table>Insert Table dhe shohim kështu

Figura 8: Krijimi i Tabelës, caktimi i rreshtave dhe shtyllave

Pra kemi zgjedhur 6 rreshta dhe 3 shtylla dhe shtypim OK tani kemi tabelën e kërkuar.

Template-in e kemi ndarë në 5 pjesë: Header(top), Menyja dhe Root Path-i janë në rreshtin
me poshtë, mandej e kemi Reklamimi i Bizneseve(left), e kemi edhe Përmbajtjen ose si
njihet si ContentPlaceHolder, dhe ne fund kemi edhe Footer-in.
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Figura 9: Pamja e MasterPage.master

Pamja që shihet në Figura 7.3do të shihet nga të gjitha format që do të krijohën në
vazhdim.

4.2

Krijimi i databazes

Po marrim shembullim që të krijojmë tabelën e Lajmeve Aktuale

CREATE TABLE tbl_LajmetAktuale
(
IDLajmi INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
TitulliLajmit VARCHAR(200),
NenTitulli VARCHAR(200),
LajmiShkurt ntext,
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LajmiPlot ntext,
DataRegjistrimit datetime
);

Figura 10: Krijimi i tabelës tbl_LajmetAktuale në SQL Server

Figura 11: Diagrami i Databazës në SQL Server
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4.3

Reklamimi i Bizneseve implementimi

Kjo pjesë është shumë e rendesishme që të shihet në të gjitha format në vazhdim që do të
ndertohet web aplikacioni që shfrytëzuesit gjithmonë ti shohin ato.
Si do t’i vendosim ato?
Se pari insertojme nje DataList nga ketu:

Figura 12: Krijimi i DataListës

Tash e krijojmë një DataSet nga tbl_Reklama, ku krijojme disa query(pytësor).

Figura 13: Krijimi i pytësorëve në DataSet
Pra pytësori që të mbushë DataListën ne Template tash veq eshte krijuar në
Figurën 7.8
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Figura 14: Pytësori që selekton 15 reklamat e fundit në DataList - Top(15)

Lidhja e pytësorit FillByReklama me DataList – Te DataLista zgjedhim burimin e të
dhënave (Choose Data Source).

Figura 15: Lidhja e DataList-ës me data source

Zgjedhim <New data source…> dhe shfaqet dritarja si më poshtë
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Figura 16: Krijimi i Objektit odsReklama
Pasi ta emërtojmë në rastin tonë odsReklama atëherë shtypim NEXT dhe shfaqet dritarja
me poshtë

Figura 17: Zgjedhja e objektit

Këtu e zgjedhim DataSetAdapterindhe shtypim Next atëherë na shfaqet dritarja si
nëFiguren 7.12
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Figura 18: Zgjedhja e metodës e cila shfaq të dhënat në DataList

Këtu zgjedhim njërën nga metodat që na intereson ne rastin tonë zgjedhim metodën
GetDataReklama() dhe shtypim Finish.

Të njëjten metodë shfrytezojmë për shfaqjën e të gjitha kategorive të lajmeve, për të gjitha
njëlloj duke filluar nga:
•

DataLista,

•

krijimi i DataSetit,

•

krijimi i pytësorëve

•

lidhja e pytësorit me DataList

•

caktimi i llojit të të dhënave

•

zgjedhja e DataSetAdapterit

•

zgjedhim njëren nga metodat që përmanë pytësorin përkatës

•

Finish
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4.4

Menya kryesore

Për krijimin e menyve në një Web Aplikacion, përdoren aplikacione, CSS, XML etj
Ne do të përdorim SiteMap klasën që ofron Microsoft Visual Studio Web.sitemap e cila
gjendët në pjesën e veglave Toolbox – Navigation

Figura 19: Menyja që do të përdorim - Navigation

Kodi XML për menynë kryesore.
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?>
<siteMapxmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0">
<siteMapNodeurl="default.aspx"title="HOME"description=" HOME ">
<siteMapNodeurl="~/Lajmet.aspx"title="Lajmet"description=" Lajmet">
</siteMapNode>
<siteMapNodeurl="~/Ekonomi.aspx"title="Ekonomi"description="Ekonomi"
</siteMapNode>
<siteMapNodeurl="~/Kultur.aspx"title="Kulturë"description="Kulturë"
</siteMapNode>
<siteMapNodeurl="~/Sporti.aspx"title="Sport"description="Sport">
</siteMapNode>
<siteMapNodeurl="~/Komenti2.aspx"title="Komenti"description="Komenti">
</siteMapNode>
<siteMapNodeurl=""title=""description="">
</siteMapNode>
</siteMapNode>
</siteMap>
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4.5

ASP.NET konfigurimi

Shkojmë klikojmë tek vegla ASP.NET Configuration, shiko në figurën me poshtë.

Figura 20: Vegla ASP.NET për konfigurim
Tek Menyja Security ne i krijojmë 5 role. Ne figuren me poshte shohim se si krijojme rolin
“EKONOMI” i cili do te permbanë një numër përdoruesish.

Figura 21: Dritarja ku ne i krijojmë rolet

Në të njejtën menyrë ne i krijojm edhe 4 role tjera sikur qe shihen ne figuren me poshtë.
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Figura 22: Lista e Roleve të krijuara
Gjithashtu në rastin tonë do të krijojmë 5 përdorues(users), ku secili përdorues do t’i takoj
një roli.

A

Figura 23: Krijimi i përdoruesit dhe lidhja me rolin

Ne tash kemi krijuar 5 përdorues dhe 5 role
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Figura 24: Përdoruesit dhe Rolet e krijuara

Në pjesen Createaccess rules do t’i caktojmë rregullat, se cili përdorues ka të drejta në
folldera të caktuar, këtë rast e shpjegon figura më poshtë:

Figura 25: Caktimi i të drejtave nëpër folldera të veçant

Në rastin tonë roli ADMIN ka qasje (Allow) në follderin Admin që gjendet në ueb
aplikacion kurse të gjithë përdoruesit tjerë (All users) nuk do të kenë qasje (Deny)

Posa të mbyllim dritaren e ASP.NET Configuration shkojmë klikojmë me tastin e djathë
mbi ueb aplikacionin dhe zgjedhim opcionin Refresh Folder
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Figura 26: Freskimi i Web Aplikacionit

Ku në follderin App_Data shohim që është krijuar Databaza me emrin ASPNETDB.MDF

Figura 27: Krijimi automatik i Databazës ASPNETDB.MDF

Tani shohim se nëpër secilin follder Admin, UserEkonomi, UserLajme, UserKultur,
UserSport është krijuar nga nje fajll web.config
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Figura 28: Web.config nëpër folldera të veçant

Ku në secilin follder gjendet kodi ne XML ku është rregulluar qasja nëpër folldera(fajlla)
pra po tregojmë njërin nga rastet follderin “Admin” i cili përmban fajllin ueb.config i cili
përmbanë XML-kodin, si më poshtë:
admin/web.config
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<configuration>
<system.web>
<authorization>
<allowroles="ADMIN" />
<denyusers="*" />
</authorization>
</system.web>
</configuration>

i cili tregon se të gjithë përdoruesit që gjenden në kuadër të rolit “ADMIN” kanë qasje në
këtë follder, kurse të gjithë përdoruesit tjerë nuk kanë qasje dhe u mohohet e drejta për tu
qasur në fajllat e këtij follderi.
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4.6

Login forma

Për krijimin e Login formës ne kemi punuar me dritaren e veglave Toolbox>Login e cila
na mundëson qe te shfrytëzojmë forma të gatshme si ne Figuren 7.23

Figura 29: Forma për kyqje
Pjesa e sigurisë(security part) standart nuk ngarkohet me imazhe te shumta me qëllim që
ndërfaqja te hapet lehtë dhe pa vonesa.
Provojmë të kyqemi me userin admin i cili ka qasje në të gjitha pjesët e ueb aplikacionit.
Në rastin tonë shohim se në krye te dritares kemi informaten se kush është kyqur, “Ju jeni
këqyr si:admin.”. Tash kemi mundesin qe te zgjedhim kategorinë e lajmeve si dhe faqen e
administratorit “Admin”. Ne po përcaktohemi për linkun “Lajmet”.
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Figura 30: Zona e Sigurisë në ueb aplikacion

Posa të klikojmë mbi linkun Lajmet na hapet dritarja tjetër:

Figura 31: Ndërfaqja kryesore e Lajmeve

Këtu shohim se kemi 3 nënkategori të lajmeve dhe faqen e Admin-it.Tash zgjedhim linkun
Lajmet Aktuale nga rrjedh edhe shembulli më poshtë.
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4.7

Publikimi i lajmit të ri (Shembull)

Më poshtë do të shohim se si bëhet regjistrimi i një lajmi tek rubrika Lajmet Aktuale.

Së pari lajmi duhet të ketë një foto e cila do të shfaqet tek lajmi në vijim, këtë foto e
Uploadojm në server e cila është e rregulluar me kodin e mëposhtëm:
ProtectedSub Button1_Click(ByVal sender AsObject, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
If FileUpload1.HasFile Then
Try
lblStatus.Text = "Uploading File "& FileUpload1.FileName
FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/admin/lajmet/Aktuale/" + FileUpload1.FileName))
lblStatus.Text = "Fajlli u dërgua me sukses"
Catch
lblStatus.Text = "Dështoi ruajtja e fajllit"
EndTry
Else
lblStatus.Text = "Ju lutem zgjedheni fajllin"
EndIf
EndSub
EndClass

Në figurën e mëposhtëme shohim dukjen e formës e cila përdoret nga user-i të cilit i’u ka
dhënë e drejta për të publikuar lajmin e ri.
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Figura 32: Regjistrimi i një lajmi të ri

1. Titulli - Shënojmë titullin e lajmit të ri
2. Nëntitulli - Shënojmë nëntitullin e lajmit tëri
3. Lajmi i shkurtë - Këtu shënojmë dhe vendosim tekstin dhe foton e lajmit që shfaqet
në faqen Home. Normalisht në këtë rubrikë vendoset një pjesë e shkurtë e lajmit.
4. Lajmi i plotë - Këtu shënojmë dhe vendosim tekstin dhe foton e lajmit që shfaqet në
faqen më gjerësisht (details page) e cila permban komplet lajmin e plotë dhe fotot
qe ne vendosim t’i publikojmë me këtë lajm.
5. Data e Publikimit - Shënojmë datën e publikimit të lajmit
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6. Ruaje&Anuloje - Pasi të plotësohen të gjitha rubrikat atëherë e ruajmë lajmin ose e
anulojmë atë.

Figura 33: Pamja e lajmit në faqen Home
Kjo është pajma e lajmit të shkurt në faqen HOME ku paraprakisht ne e vendosëm nga
Figura 1.1
Default.aspx

Default.aspx (HTML kodi për pjesën e vendosjes së lajmit)
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Nëse dëshirojmë që të shohim lajmin e zgjeruar atëherë klikojmë mbi linkun “më
shumë”dhe në figurën e mëposhtëm shihet lajmi në fjalë.

Figura 34: Pamja e lajmit të zgjeruar (Fullnews.aspx)

BasePage.vb class
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Ndërfaqën e Administratorit, e kemi ndarë në 3 pjesë : FAQET, MENAXHIMI I
USERAVE, TJERA.

Figura 35: Pamja nga ndërfaqja e Administratorit
Pra menaxhimi i ueb aplikacionit bëhet nga këtu.

Detyrë e Administratorit është të menaxhoj komplet user-at duke: shtuar, fshirë, edituar
usera, ndryshimin e passwordit nëse është e nevojshme. Gjithashtu Administratori ka rolin
e zëvendësimit të ndonjë mungese të ndonjë punëtori si p.sh Nëse mungon punëtori i
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kategorisë së Sportit atëherë obligohet që të kryen detyrat e tijë. Gjithashtu krijon raporte të
ndryshme, publikon dhe menaxhon pjesën e reklamave etj.

Figura 36: Pamja e MasterPage.master

Pamja që shihet në Figura 7.3do të shihet nga të gjitha format që do të krijohën në
vazhdim.

CSS kodi për këtë web aplikacion duket kështu dhe është i futur në tagun
<HEAD></HEAD>
</script>
<styletype="text/css">
.style1
{
font-family: Tahoma;
font-weight: bold;
}
.style2
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{
width: 830px;
}
#sekcionia:hover
{
text-decoration:none;
font-weight:lighter;
color:#CCCC33;
}
a
{
text-decoration: none;
color:#990000;
text-align:left
}
img
{
border:0px;
}
#top10h3
{
font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:16px;
font-weight:lighter;
color: #4ACBE2;
text-align: left;
}
</style>
Për të futur në funksion këtë CSS duhet që secila formë të përmbanë këtë kod

<divid="sekcioni">
.
.HTML Kodi..
.
</div>
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5

KONKLUDIMI

Qëllimi i këtij kapitulli është të nxjerr në pah aspektet kryesore dhe hulumtimet që janë
bërë.Ky studim është inicijuar në bazë të studimeve relative. Hulumtimet kanë qenë të
shqyrtuara nga ma shumë se dekada e fundit, por ka pasur një mungesë e vëmendjes se
çfarë i shtyen kompanitë dhe njerzit për të përdorur platformat e Microsoft programming,
më saktësisht ASP për krijimin e web aplikacioneve. Ky hulumtim u përpoq të adresojë
këtë boshllëk përmes një studimi cilësor të krijimin të një protali të lajmeve. Objektivat e
hulumtimit janë të paraqituera në vijim:
•

Si tejkalohet distanca në projekte

•

Identifikimi dhe klasifikimi i benefiteve potenciale të ASP

Objektiva e parë e hulumtimit u drejtua më shumë me anë të studimit të bërë nga
hulumtimeve dhe kërkimeve, ku diskutojnë përvojat e tyre duke analizuar secilin nga rastet
e përfitimit.
Objektiva e dytë e hulumtimit është shtjelluar për shkak të nevojës së identifikimit të një
sërë përfitimesh të mundshme të ASP, ashtu siç janë gjetur në studimet e mëparshme.
Benefitet, së bashku me mangësit, janë klasifikuar brenda një kornize. Kapitulli i dytë e ka
të paraqitur këtë klasifikim, ndërsa kapitulli i tretë trajton raste të tjera që mirren si
përfitime jo të njohura dhe deklaron problemin e çështjes.

5.1

Kufizimet rreth hulumtimit

Ky studim u përpoq të paraqet mënyrën më të mirë për të kuptuar krijimin e web
aplikacioneve hap pas hapi, i cili është me të vërtet një fenomen i cili mundët të i duhet
secilit student. Analiza e të dhënave ka paraqitur një kuptim të mirë rreth web
aplikacioneve. Hulumtimet tani mund të zbatohen në situata të ngjashme për të kuptuar më
mirë këtë kontekst. Hulumtimi të oferon mundësi që të kuptoni mirëfillt hap pas hapi
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krijimin e një web aplikacionit duke përdorur Microsoft programming platform. Pra, duke
pasur parasysh pesha të ndryshme të përfitimeve potenciale, duhet theksuar se vetëm ato që
janë gjetur nga hulumtuesit janë cekur në këtë punim dhe duke u bazur në to ka rrjedh i tërë
procesi i punimit.

5.2

Pasqyrimi I fundit

Zhvillimi i web aplikacionevet është një proces i vështirë. Sipas mendimit të hulumtuesit,
kompleksiteti i tij mund shpesh të neglizhohet, apo të mos kuptohet plotësisht. Natyra e
zhvillimit të web aplikacioneve nuk ka qenë kurrë statike. Gjuhët programuese po
definohen edhe më shumë dhe po zhvillohen gjuhë të reja. Janë zhvilluar edhe veglat e
komunikimit. Është dominant zhvillimi i sistemeve komerciale me nevojë të mbijetesës
kundër produkteve konkurruese me karakteristika inovative. Kompanitë do të vazhdojnë t’i
shtyejn limitet se si sistemet mund të shpërndahen për t’i mbajtur ato në treg. Komuniteti
hulumtues duhet të përpiqet të kuptojë bazat e vërteta të Microsoft programming platform,
duke vazhduar të ofrojë qasje inovative për zhvillimin e softuerit në mënyrë të shpërndarë.
Poashtu, është një e ardhe emocionuese për tregun, gjatë zhvillimit të sistemeve
informative, ku bashkë hulumtuesit dhe praktikuesit definojnë se si ështe nje analizim I
veglave te ASP për krijimin e web aplikacioneve duke bashkëpunuar dhe kontribuar në
zhvillimin e projektik.
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6

PËRFUNDIMI

Në këtë temë u munduam të japim sqarimet bazë se cilat rrugë duhet të ndiqën për
ndërtimin e një ueb aplikacioni. Duke filluar nga përcaktimi se cilin editorë dhe gjuhë
programuese do të shfrytëzojmë për të ndërtuar një ueb aplikacion të mirëfilltë dhe
funksional, përcaktimi se cilat do të jetë detyra e këtij ueb aplikacioni, dukja e tijë e deri te
planifikimi për menaxhim të ueb aplikacionit.

Me këtë temë sqaruarm se cilat janë disa nga teknologjitë që përdoren për qëllim të
ndërtimit të një ueb aplikacioni duke filluar nga:
•

Struktura e .NET

•

ASP.NET

•

Visual Studio 2008

•

Pjesët e ueb aplikacionit

•

ADO.NET

•

Baza e të dhënave (SQL Serveri) e deri te

•

Zhvillimi i Aplikacionit

Ku te pika Zhvillimi i Aplikacionit janë sqaruar se si planifikohet tëndëwrtohet ueb
aplikacioni duke filluar nga MasterPage, krijimi i databazës, implementimi i kategorisë
Reklamimi i Bizneseve, krijimi i menysë kryesore, konfigurimi i ASP.NET (ASP.NET
Configuration) që menaxhon pjesën më të rëndësishme të ueb aplikacionit. Duke filluar nga
krijimi i user-ave, roleve e deri te caktimi i qasjeve sipas roleve që kanë user-at në ueb
aplikacion. Si dhe kemi marrë një shembull konkret se si mund ta publikojmë një lajmë të ri
në ueb aplikacion.
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